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АЛИШЕР НАВОИЙ ШАХСИНИ ЎРГАНИШДА ТАРИХИЙ, ИЛМИЙ, БАДИИЙ
АСАРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Абдуллаев Комилжон Абдуғаниевич,
НамДУ, илмий котиб, педагогика фанлари номзоди.
+99890-214-77-33; komiljon.abdullayev.1961@mail.ru
Тирикликнинг бонги Навоий,
Буюкликнинг ранги Навоий.
Ватан каби поёни йўқдир,
Ватан каби мангу Навоий!
[4,28]
Аннотация: Мақолада Алишер Навоий шахсини ўрганишда тарихий, илмий, бадиий
асарлардан фойдаланиш усуллари ёритилган бўлиб, ундан адабиёт дарсларида ва синфдан
ташқари ишлар жараёнида самарали фойдаланиш мумкин.
Калит сўзлар: тарихий, илмий, бадиий асарлар; буюклик, мангулик, интернет,
“Макоримул ахлоқ”, “пир”(устоз), “мурид”(шогирд), шахс, ибрат, узлуксизлик, адабиёт
дарслари, синфдан ташқари тадбирлар.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ АЛИШЕРА НАВОИ
Абдуллаев Комилжон Абдуганиевич,
НамГУ, ученый секретарь, кандидат педагогических наук.
Аннотация: В данной статье изложены проблемы использования исторических,
научных, художественных произведений при изучении личности Алишера Навои, которые
можно эффективно применять на уроках литературы и в процессе внеклассных работ.
Ключевые слова: величие, бессмертие, исторические, научные произведения;
интернет, «Макоримул ахлок», наставник («пир»), ученик («мурид»), личность,
назидание, беспрестанный, уроки литературы, внеклассные мероприятия.
USING HISTORICAL, SCIENTIFIC AND ARTISTIC WORKS IN LEARNING THE
PERSONALITY OF ALISHERNAVOI
Abdullaev Komiljon Abduganievich,
NamSU, Scientific secretary, candidate of pedagogic science
Abstract: Given the article expresses the methods of using historical, scientific, artistic works
in learning AlisherNavoi’s personality and they can be used in literature classes and outclass events.
Key words: greatness, eternity, historic, scientific, artistic works, internet, “Makorimulahloq”, “Master”, “Student”, person, pattern, continuousness, literature lessons, outclass events.
Буюклик ва мангуликнинг бетакрор тимсоли, юксак истеъдод эгаси,
мутафаккир шоир, олим, туркий тилда шоҳ асарлар битган, биринчи Президентимиз
И.А.Каримов: ”Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, мутафаккир
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десак, мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг султонидир” [1,
47] , - дея таърифлаган бобомиз ҳазрат Мир Алишер Навоий шахси, адабий мероси
маънавий камолотга эришиш ва ўзликни англашда бебаҳо хазина вазифасини ўтаб
келмоқда.
Ана шу хазина сирларидан баҳраманд бўлиш, ўзгаларни ҳам баҳраманд этиш
биз, улуғ бобомиз авлодларининг, муқаддас бурчимиздир.
Академик Абдулла Аъзамов таъбири билан айтганда, ”Алишер Навоий
ижодий меросини Осиёнинг маҳобатли тоғларига қиёс қилиш мумкин. Бу “тоғли
ўлка”нинг юксак чўққилари - “Хазойин - ул маоний” ва “Хамса” шу қадар фалакка
бўй чўзганки, қараганнинг юраги энтикади. Бу ижод тоғларининг “геологияси” ҳали
тўлиқ ўрганилган эмас. Уларнинг катта қисми бугунги авлод учун сирли
тилсимлигича ётибди, фақат айрим – айрим жойларидан маънавият
“Зарафшонлари” оқиб турибди, холос” [2,5].
Ёш авлодни ана шу булоқлардан баҳраманд этиш оила, мактабгача таълим
муассасалари, умумий ўрта таълим мактабларидан бошланса ва узлуксизлиги
таъминланса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Умумий ўрта таълим мактаблари, академик лицей, касб-ҳунар мактаблари
тизимидаги ўқув юртлари, олий таълим муассасаларида Алишер Навоий адабий
меросини ўрганиш учун жуда кўп вақт сарфланади. Кундалик газета, журнал,
интернет, телевидение, радио орқали ҳам анчагина маълумотлар эълон қилинади.
Қатор - қатор тадқиқотлар олиб бориляпти. Шундай бўлса-да, ”Навоийни тушуниш
қийин”, ”асарларининг тили оғир” каби фикрлар кўпчиликни ўйлантиради,
масалани қийинлаштиради.
Бизнингча, улуғ шоирнинг ҳаёт йўлини синчиклаб кузатиш, чуқур ўргатиш
орқали ёш авлод онгида бобомиз шахсига ҳурмат ва ҳавасни тарбиялаш ўринлидир.
Келинг, юксак инсоний фазилатларни ўзида жо этган олийжаноб инсон - Мир
(амир) Алишер Навоийнинг шахсини умумий ўрта таьлим мактаблари, академик
лицей ва касб-ҳунар мактаблари тизими ўқув юртларида ўрганиш жараёнида
тарихий, илмий, бадиий асарларда ёритилган улуғ бобомизнинг айрим
фазилатларига назар ташлайлик ҳамда улардан ўрни билан фойдаланиш ҳақидаги
фикрларимизни баён этайлик.
Темурийлар саройининг яқинларидан бўлмиш Алишер (унинг бобоси амир
Темурнинг ўғли Умаршайх билан эмикдош (кўкалдош) бўлган экан) ёшлигиданоқ
алоҳида тарбия билан ўсган.
1447 йилда Шоҳрухмирзо вафот этиб, Ҳиротда парокандалик бошланди.
Алишерлар оиласи ҳам Ҳиротдан Ироққа кўчади.
Ана шу ўринда Ойбекнинг “Навоий” романидан олинган қуйидаги лавҳани
эслаш ўринлидир :
“Ёш Алишер дўстлари билан ўйнаб юриб, қўлида обдаста кўтарган мўйсафидга
дуч келадилар. Алишер дарров сув олиб келиб беради. Мўйсафид (бу киши машҳур
тарихчи олим Шарофиддин Али Яздий эди) дуо қилиб: “Сен умрбоқийликка
эришгин”,- дейди. Алишернинг “Ҳеч ким абадий яшамайди - ку ?,”- деган эътирозига
жавобан мўйсафид: “Ҳеч ким жисман абадий яшамайди. Лекин сен шундай ишлар
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қилгинки, бундан халқ умрбод баҳраманд бўлсин, номинг абадий қолсин”,- дея жавоб
беради” [4,31].
Кўринадики, олти ёшли бўлажак шоирда бизнинг миллатимизга хос бўлган
энг юксак инсоний фазилат: ўзидан каттага ҳурмат, зийраклик, мулоҳазалилик
хислатларини англаган алломанинг ишончи, дуоси, башорати ижобат бўлгандир.
Бундан 572 йил аввал содир бўлган бу воқеа барчамиз учун шу маънода
ҳаяжонлики, фарзанд тарбиясида биз, катталарнинг, ўрни беқиёсдир. Олти ёшли
Алишер билан ҳозирги ёшларни қиёсласак, уларни айблагандек бўламиз. Аслидачи?! Оила ташвишлари билан бўлиб ёшларнинг тарбиясига бепарвороқ
бўлмаяпмизми?
12-15 ёшларида зукко Алишер замонасининг машҳур шоири, даврининг
маликул каломи - сўз мулкининг подшоси мавлоно Лутфий назарига тушади. У
Навоий ғазали бир байти учун 10-12 минг байт шеърий меросини алмаштирмоқчи
ва буни ўзи учун ғалаба бўлишини айтади.
Маълумки, Алишер Навоий Ҳусайн Бойқаро билан мактабдош дўст бўлган.
Навоий-илм, ижод йўлини танлади. Ҳусайн Бойқаро - давлатни бошқаришни. Аммо
улар ўртасидаги инсоний ришта - дўстлик бузилмайди. Авлодларга ўрнак бўлмоқда.
Навоий 1469-1472 йилларда муҳрдор, 1472-1476 йилларда вазир лавозимларида
ишлади. Муҳрдорлик давлат бошқарувидаги энг масъулиятли лавозимлардан бўлиб,
мамлакат
миқёсидаги
барча
ҳужжатларни
синчиклаб
кузатиш
ва
расмийлаштиришни тақозо этади. Ана шу вазифага киришишда ҳам Навоий юксак
фазилатларидан бири - камтарликни намойиш этади: “Қисқаси, олий ҳазрат подшоҳ
илтимосини қабул қилгандан кейин ул ҳазрат билан Амир Сайид Ҳасан Ардашер бир
кунда жубба (ҳашаматли, кенг, узун ва енгли тўн) ва кулоҳи наврўзий кийиб муҳр
босишлари муқаррар бўлди. Барчанинг хаёлида, подшо ҳукмига мувофиқ, тадбирли
Амир ҳаммадан юқорига муҳр босади, деган фикр айланар эди. Бироқ ўша куни,
одатга мувофиқ, ул ҳазратнинг олдига яхши кунда муҳр босиш учун нишон олиб
келдилар. Ул ҳазрат нишонни Амир Сайид Ҳасанга берилсин, аввал у киши муҳр
боссин, дедилар. Амир Сайид Ҳасан эса, ҳурмат изҳор қилиб, нишонни яна Амирга
қайтарди. Ул ҳазрат қоғозни олиб, ўша камтарлик юзасидан шундай жойга муҳр
босдики, ундан қуйироққа ҳеч ким муҳр босолмасди” [5, 94-96].
Ҳазрат Навоий халққа, атрофидаги кишиларга, ҳатто жонивору
ҳашоратларга нисбатан ҳам меҳрибон, раҳмдил бўлган. Хондамирнинг “Макоримул
ахлоқ” асарида ёзишича, елкасига илашиб қолган чумолини озор топмасин, уясини
топа олмай адашмасин дея уни уяси олдига олиб бориб қўйган экан [5, 91-92].
Ҳозирги кунда ота-онасига, фарзандларига, ҳамкасбларига, атрофидаги
кишиларга дилозорлик қилаётган шахслар ҳақидаги хабарларни эшитсам, ўқисам,
беихтиёр шулар ҳам Навоий ҳакида эшитганмикан, дегим келади.
1483-1485 йилларда ўзини дунёга танитган “ХАМСА” - бешлик асарини ёзиб
тугатади. Маълумки, “Хамса” ёзишга кўплаб шоирлар ҳаракат қилишган. Аммо
саноқлиларигина машҳур бўлишган. Улар: Низомий Ганжавий (1141-1209), Хисрав
Деҳлавий (1253-1325), Абдураҳмон Жомий (1414-1492), Алишер Навоий (1441-1501).
Биринчи туркий “Хамса”нинг тақдим этилиши ва пир (устоз-Ҳусайн Бойқаро) ва
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мурид (Алишер Навоий) можаросининг ҳал қилиниши воқеасида икки садоқатли
дўстнинг инсоний фазилатлари янада ёрқинроқ намоён бўлади. Тасаввуф
таълимотида “Пир (устоз)нинг тилаги-мурид (шогирд)нинг тилаги” нақлига қатъий
амал қилиниши керак. Ана шу маънода шоҳ Ҳусайн Бойқаро (пир) “Хамса” тақдим
қилинган кунда шоир Алишер Навоий (мурид)ни ўзининг оқ отига миндириб, унга
жиловдорлик қилади.
Бу каби яқинлик кўпчиликнинг ҳасадини келтиради ва Навоийга фитна
уюштирилиб, Астрободга сургун қилинади. Фитна фош бўлгач, даврининг
соҳибқирони Ҳусайн Бойқаро “Жаҳолат адолат олдида тиз чўкди. Мен ҳазрат
Навоийга сиғиндим”,- дейди. Аммо Навоийнинг кўнгил шишаси дарз кетган эди...
Ҳаётининг сўнгги йилларида 40 йиллик қадрдони Паҳлавон Муҳаммад ва
устози Абдураҳмон Жомийдан жудо бўлиш, ўғил билан ота ўртасидаги тинимсиз
тортишувлар, Мўмин Мирзонинг ўз бобоси - Ҳусайн Бойқаро томонидан қатл
қилиниши кабилар унинг соғлигини ёмонлаштиради, кўзларидан ёш эмас, қон тўкиб
йиғлайди. Ҳаётининг энг сўнгги кунларида ҳам юксак инсоний фазилатини намоён
этади. Оғир касаллигига қарамай, дўсти Ҳусайн Бойқарони ғалаба билан қутлаш,
кутиб олишга чиқади. Сохибқирон-Ҳусайн Бойқаронинг дабдабали ва кўркам
тахтиравони кўринган пайтда Мир Алишернинг боши айланиб кетади. Бу ҳолатни ўз
кўзи билан кўрган Хондамир шундай ҳикоя қилади: ”...у зотнинг муборак боши
айланиб қолди. Олижаноб Амир (Навоий) Хожа Шаҳобиддин Абдуллони ўз яқинига
чақириб: ”Мени сақлашдан ғофил бўлманг, аҳволим ўзгариб”, - қолди деди. Шу
пайтда аъло ҳазратинг қўлини ўпишга етишмоқ учун отдан тушди.Тўсатдан етишган
касалликнинг оғирлиги охирги чекка бориб қолгани ва юришга мадор қолмаганидан,
мазкур амир ва Мавлоно Жалолиддин Қосим қўлтиқларига кириб, шу йўсинда
илгари юриб, бошини баланд даражали подшо қучоғига қўя олди... Ул буюклик ва
дабдаба доирасининг маркази аҳволида ўзгариш кўриб, аъло ҳазрат ғоятда қайғули
ва ғамгин бўлди. Бу ер тўхташ ўрни бўлмаганликдан аҳвол сўраш ва илтифот
маросимларидан кейин ўтиб кетди. Шу онда бу касал сактага (ҳис ва ҳаракатнинг
тўхтаб қолиш касали) айланиб, олий насабли Амирда қайтиб ҳаракат қилиш ва
сўзлашга мажол қолмади. Касаллик шиддати орта бормоқда эди. Натижада мазкур
ойнинг ўн иккинчисида якшанба (ҳозирги йил ҳисобида 1501 йил 3 январь) куни эрта
билан боқилик нақдини руҳ олувчига топширди ва ҳаёт гулшани булбулини олий
чаманга жўнатди... “ [5, 124-128].
Унинг ўлимидан тош юракли, темир юракли кишилар ҳам йиғлайдилар.
Султон соҳибқирон Ҳусайн Бойқаро уч кунгача у аҳли диллар бошлиғи Алишернинг
уйида мотам тутиб ўтирди. Бу хислат, албатта, дўсти Навоий шахсидан ўтган бўлса,
ажаб эмас.
Бундан ташқари, Иззат Султоннинг “Навоийнинг қалб дафтари” [6, 376],
М.Жўраев нашрга тайёрлаган “Эл деса Навоийни ... (Ҳазрат Мир Алишер Навоий
ҳақида ривоятлар)” [7, 160] , А.Тилавов, И.Сайдуллаевлар томонидан нашрга
тайёрланган “Ибратли ҳикоятлар ва хислатли ҳикматлар” [8, 520] , А.Қаюмовнинг
“Алишер Навоий (Шоир ҳаёти ва ижоди ҳақида лавҳалар)” [9, 160] тўпламлари ;
Омон Мухторнинг “Навоий ва рассом Абулхайр” романи [10, 244 ] каби манбалар
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атоқли сўз санъаткори - сўз мулкининг султони ҳақида қизиқарли, бой маълумотлар
берадики, улардан адабиёт дарслари, синфдан ва мактабдан ташқари тадбирларни
ўтказишда унумли фойдаланиш таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини
оширади, ўқувчиларнинг дунёқарашини бойитади, уларни ватанпарварлик,
инсонпарварлик руҳида тарбиялаш учун хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, тарихий, илмий, бадиий асарларда ифодаланган улуғ
бобомиз шахсиятидаги бу олийжаноб фазилатлар замондошлари учун ҳам, унинг
авлодлари учун ҳам, ибрат, намуна мактаби бўлиб келди ва шундай бўлиб қолади.
Ҳазрат Алишер Навоий эса, тириклик, буюклик, мангуликнинг бетакрор тимсоли
бўлиб қолаверади.
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